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ABSTRAKT

Objekt i hulumtimit dhe studimit në këtë punim diplome është viktima dhe mbrojtja
juridike e tyre, duke përfshirë këtu të drejtat e viktimave, kornizën ligjore kombëtare dhe
atë ndërkombëtare për mbrojtjen e viktimave si dhe një aspekt të shkurtër krahasues lidhur
me mbrojtjen e viktimave të vendeve fqinje.
Metodat që i kam zgjedhur në këtë punim janë; metoda historike, metoda juridike,
metoda statistikore, metoda krahasimore etj.
Në bazë të teorisë dhe studimit të bërë në lidhje me mbrojtjen juridike të viktimave
del se viktimat nuk kanë pasur mbrojtje juridike të njëjtë në të gjitha periudhat kohore. Kjo
edhe ka qenë e kushtëzuar nga evolimi i marrëdhënieve të tjera shoqërore. Të drejtat e
viktimave sa i përket anës juridike shfaqen vonë. Tani në kohën tonë bashkëkohore, si në
aspektin ndërkombëtar ashtu edhe në atë kombëtar viktimave i kushtohet një rëndësi e
madhe si dhe mbrojtja juridike e tyre zë vend në çdo legjislacion të çdo vendi.
Në bazë te rezultateve të nxjerrura del se, numrin më të madh të viktimave në
Kosovë, prej vitit 2017 e deri në vitin 2019 e përbëjnë viktimat e dhunës në familje. Dhuna
në familje paraqitet si rezultat i gjithë faktorëve tjerë shoqërore dhe ekonomik në vendin
tonë.

Fjalët kyçe: viktimë, mbrojtje juridike, evolucioni i të drejtave të viktimave,
korniza ligjore për viktimat.
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ABSTRACT

The object of research and study in this project is the victims and their legal protection,
including the protection of victims, the international legal framework and the protection of
victims as well as a brief aspect of comparisons according to the protection of their
neighboring victims.
The methods I have chosen in this project are; historical methods, legal methods,
statistical methods, comparative methods, etc.
Based on the theory and study done regarding the legal protection of victims, it turns
out that victims do not have the legal protection of a number in all time periods. This has
also been conditioned by the evolution of other social buyers. Victims' legal rights come
too late. Nowadays in our contemporary time, both internationally and nationally, victims
are given great importance and legal protection and their tires in every legislation in every
country.
Based on the results of the survey, it turns out that the largest number of victims in
Kosovo, before 2017 and until 2019 and the protection of victims and domestic violence.
Domestic violence occurs as a result of all other social and economic factors in our country.

Keywords: victims, legal protection, evolution of victim management, legal framework
for victims.
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MIRËNJOHJE/FALENDERIME
Punimi i temës së diplomës kërkon mund dhe përkushtim të madh i cili nuk mund të
realizohej pa përkrahjen e njerëzve më të dashur, prandaj ju jam mirënjohëse dhe i
falënderoj pafund të gjithë ata që më kanë mbështetur jo vetëm tani por për gjate gjithë
rrugëtimit tim studentor.
Është shumë e vështirë për të gjetur fjalë të duhura për të shprehur falënderime dhe
mirënjohje ndaj mentores time të nderuar Prof. Albulena Ukimeraj, e cila në mënyrë të
vazhdushme më përcillte hap pas hapi drejt studimit të punimit me mbështetjen,
inkurajimin, dhe udhëzimet e vlefshme të cilat synonin drejt ngritjes së nivelit të punimit.
Një falënderim i veҫantë shkon për të gjithë profesorët e tjerë të cilët kontribuuan me
njohurit e tyre gjatë gjithë kohës së studimit dhe kolektivin e fakultetit, poashtu
falënderimet shkojnë edhe për kolegët (studentët) të cilët më mbështeten me mendimet dhe
sugjerimet e tyre. Dhe krejt në fund, një falënderim shumë i sinqertë i kushtohet- dedikohet
familjes sime të cilët më mbështeten gjatë kohës së studimeve me dashurin e tyre, durimin
dhe kurajon si dhe duke më dhënë forcë për të përfunduar me sukses këtë punim.
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1. HYRJE

Nëse mendohet më në thelb për viktimën, humbjet e saj dhe trajtimin e saj nga ana e
institucioneve shtetërore nuk hasim në ndonjë përkushtim relevant për rehabilitimin e
viktimës në krahasim me angazhimin e institucioneve për ndëshkimin e kryesit që i ka
shkaktuar dëmin viktimës. Pra, më shumë punohet në drejtim të ndëshkimit të kryesit se sa
në rehabilitimin e viktimës.
Përkushtimi ndaj viktimave në masë më të madhe filloi në aspektin ndërkombëtar,
ku konventa e dokumente, rekomandime, rregullore të shumta kanë inkorporuar gjithherë
në kuadër të drejtave të përgjithshme edhe të drejtat e viktimave. Mirëpo, mbrojtja ndaj
vikti mave nuk mungon as në planin nacional. Në vendin tonë ekziston një kornizë ligjore
që parasheh viktimat dhe mbrojtjen e tyre, si janë: KPPK, KPRK, Kushtetuta e Republikës
së Kosovës si dhe disa ligje tjera që do të shtjellohen më gjerësisht gjatë punimit.
Vlen të theksohet se viktimave u kushtohet rëndësi edhe nga shoqëria civile, duke
përfshirë OJQ-të e Qendrat Strehimore- Rehabilituese etj, të cilat qendra ofrojnë
gatishmërinë e tyre për t’i dalë në ndihmë viktimave.
Për viktimat dhe mbrojtjen juridike të tyre, pa marrë parasysh se sa punohet, nevoja
për gjetjen dhe hulumtimin e metodave të reja për t’i dalë në ndihmë viktimave gjithnjë
është aktuale, ngase edhe format e viktimizimit ndryshojnë në kohë dhe vende të ndryshme.

.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS

2.1. Historiku i të drejtave te viktimave
Në krahasim me trajtimin e kryesit të krimit, trajtimi i viktimës është shumë i ri.
Sigurisht se edhe në të kaluarën, viktima e krimit ka qenë e njohur si nocion, si subjekt i
aktit kriminal por nuk është marrë në konsideratë nevoja e saj për një mbrojtje apo
kompensim të domosdoshëm. Pozita e vështirë e viktimës së krimit është e njohur qysh nga
sistemet e hershme të drejtësisë. Kodi i Hamurabit në shekullin e tetëmbëdhjetë (p.K)
parashihte se viktimat e grabitjeve në rrugë duhet të zhdëmtohen për humbjet e tyre nga
thesari i kryetarit . Mirëpo edhe në këtë kohë edhe shumë e shumë kohë më vonë pozita e
viktimës nuk është përmirësuar sa duhet. Në aspektin historik vërehet përpjekja e autorëve
të ndryshëm për të kontribuar, për të vënë në pah domosdoshmërinë e njohjes me nevojat e
viktimës që ka pësuar nga krimi, për ta njohur raportin e saj me kryesin dhe nevojën për
mbrojtje (Puka, 2009).
Të drejtat e viktimave në përgjithësi e në veçanti në të drejtën penale shfaqen vonë.
Të drejtat e viktimave në të drejtën penale kanë qenë të kushtëzuara me historikun dhe
evolimin e të drejtës penale.
Nëse ndalemi kronologjikisht në pozitën e viktimave në procesin penal, sistemi
akuzator si sistem i parë procedural flet për rolin dhe pozitën që ka pasur viktima. Viktima
kishte të drejtën të fillojë procesin penal ndaj personit që i kishte bërë dëm dhe kishte
obligimin të ofroj prova të mjaftueshme para gjykatës, po qe se viktima dëshironte që të
akuzuarin ta shpallë fajtor. Diskriminim i viktima në këtë kohë konsiderohet fakti se nëse
viktima nuk arrinte ta provojë fajësinë e të pandehurit gjykata duhej ta lirojë atë. Viktima
në këtë rast viktimizohej për së dyti ngase shpesh për shkak të paaftësisë, frikës nga personi
që i kishte shkaktuar dëm ose për shkak të marrëveshjeve me të, viktima nuk ndërmerrte
ndjekjen (Sahiti&Murati, 2013).
Më tutje, me vetëdijesimin e shoqërisë se vepra penale nuk do të duhej të
konsiderohej vetëm çështje private e viktimës, por të fitonte karakteristikën e një delikti
2

publik për ndjekjen e të cilës duhej të përkujdesej shteti, ku edhe me paraqitjen e sistemit
inkuizitor pozita e viktimës ishte më e favorshme në procesin penal ngase fillimi i ndjekjes
dhe barra e provave më nuk bie në viktimën. Tani shteti nëpërmjet hetuesit përkujdeset që
personi i akuzuar të shpallet fajtor në rast të kryerjes së ndonjë vepre ndaj të dëmtuarit apo
viktimës. Në këtë mënyrë kriminaliteti më nuk lihej në dorë të viktimës (Sahiti&Murati,
2013).
Në pjesën e dytë të shek. XVIII vazhdon të përmirësohet pozita e viktimave, në
kontekstin që ndjekja penale bëhej sipas detyrës zyrtare nga ana e organit të veçantëprokurorit të shtetit (Sahiti&Murati, 2013).
Në këtë periudhë pra po shohim se fillon tendenca për përmirësimin e pozitës së
viktimës në përgjithësi e sidomos në procedurën penale. Kjo tendencë për përmisimin e
pozitës së viktimës forcohet edhe më tej nga kuadri ndërkombëtar.
Pas shekullit XIX, në aspektin ndërkombëtar miratohen konventa e deklarata të
ndryshme që mbrojnë të drejtat e viktimave. Në mesin e tyre janë Deklarata mbi të drejtat e
njeriut, Konventa mbi Evitimin dhe Dënimin e Krimit të Gjenocidit, Konventa e Gjenevës
për përmiësimin e pozitës të të sëmurëve dhe të plagosurit, Konventa e Gjenevës mbi
mbrojtjen e personave civil gjatë kohës së luftës, Konventa Evropiane për mbrojtjen e të
Drejtave dhe lirive themelore të njeriut, Konventa ndërkombëtare mbi eliminimin e të
gjitha formave të diskriminimit racist etj (Salihu I, 2016).
Pastaj, tutje në kohë fillon edhe botimi i librave e artikujve të ndryshëm ku parashihen
çështjet e viktimës duke përfshirë edhe mbrojtjen e tyre. Kështu, në vitin 1941, Von
Hentligu botoi një artikull të titulluar "Shënime për ndërveprimin mes autorit dhe viktimës"
dhe në vitin 1948, botoi librin " Krimineli dhe viktima e tij". Ndërkohë, një studiues tjetër,
Mendelsoni, në vitin 1947, përdori për herë të parë termin "viktimologji" . Viktimologjia
filloi të dalë si disiplinë më vete më 1970- ën. Pionieri i parë i saj konsiderohet kriminologu
gjerman Von Henting (Hysi.V, 2010)
.
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Një ndër elementet më qenësore për mbrojtjen juridike të viktimave është përpjekja
për kompensimin e viktimës. Kjo e drejtë fillon të njihet edhe ndërkombëtarisht në vitin
1985 kur Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi Deklaratën e
Parimeve Themelore të Drejtësisë për viktimat e Krimit dhe Abuzimit të Pushtetit. Duke
njohur që miliona njerëz në të gjithë vendin bien viktima të krimit çdo vit dhe se të drejtat
nuk u njohën në mënyrë adekuate, AP donte të siguronte drejtësi dhe ndihmë përmes një
sërë të drejtash për viktimat përfshirë pra edhe kompensimin (Milquet, J, Claude J,2019).
Kontribut për çështjen e kompensimit të viktimave ka dhënë edhe Këshilli i Evropës.
Kështu, me Konventën për kompensimin e viktimave të veprave penale të dhunshme të
aprovuar në vitin 1983, parashihet obligimi i shtetit që të marrë pjesë në kompensimin e
dëmit të viktimave të veprave penale që kanë shkaktuar lëndime të rënda trupore. Me këtë
konventë parashihet edhe obligimi i shtetit që në rastet e veprave penale të vrasjeve të
kryera me dashje që t’u kompensojë dëmin të afërmve të viktimës, nëse ky kompensim nuk
mund të bëhet nga organet e tjera apo nëse kryesit e këtyre veprave nuk mund të akuzohen
apo dënohen (Salihu I, 2016).
Mbrojtja juridike e viktimave në fushën e kompensimit të tyre është i përfshirë edhe
në Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (neni 9); në Konventën
Evropiane për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave Themelore të Njeriut (neni 5); në
Konventën e Kombeve të Bashkuara Kundër Torturës dhe Dënimeve, Sjelljeve tjera të
Vrazhda, jo humane e degraduese (neni 14) dhe Konventës për të drejtat e fëmijës (neni
39). Dispozita për mbrojtjen e të drejtave të viktimave parashohin edhe Statuti i Tribunalit
të Hagës dhe Statuti i Gjykatës Penale Ndërkombëtare të Përhershme (Salihu I, 2016).
Në bazë të këtyre konventave ndërkombëtare janë paraparë norma të posaçme në
legjislacionet penale të shteteve me të cilat janë përcaktuar obligimet për kompensimin e
viktimave të veprave penale, rehabilitimin e tyre dhe realizimin e të drejtave të tyre. Një
numër i konsiderueshëm i këtyre të drejtave të viktimave të veprave penale të parapara me
aktet e sipërpërmendura ndërkombëtare, janë paraparë edhe në Kodin Penal, në Kodin e
Procedurës Penale dhe në Kodin e Drejtësisë për të Mitur të Kosovës (Salihu I, 2016).
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Në 2012, BE bëri një hap tjetër të rëndësishëm drejt sigurimit të të drejtave të
viktimave të krimit me Direktivën e vitit 2012 që përcakton standardet minimale për të
drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen e viktimave të krimit. Kjo Direktivë forcon të drejtat e
viktimave. Kjo Direktivë horizontale përbën themelin e politikës së të drejtave të viktimave
të BE-së, e cila është e zbatueshme në Shtetet Anëtare që nga Nëntori 2015 (Milquet J &
Jean K, 2019).
Direktiva për të Drejtat e Viktimave parashikon një sërë rregullash detyruese për të
gjitha viktimat e të gjitha krimeve. Ai përfshin të drejtën të njihet dhe trajtohet në një
mënyrë të respektueshme, të ndjeshme, në mënyrë të përshtatshme, profesionale dhe
jodiskriminuese. Lidhur me kompensimin, ai parashikon të drejtën për të marrë një vendim
mbi kompensimin nga shkelësi brenda një kohë të arsyeshme gjatë procedurave penale dhe
atë Shtetet Anëtare do të promovojnë masa për të inkurajuar shkelësit e ligjit për të siguruar
kompensimin e duhur për viktimat (Milquet J & Jean K, 2019).
Më 15 Mars 2017, Bashkimi Evropian miratoi Direktivën (BE) 2017/541 për luftimin e
terrorizmit. Kapitulli V i kësaj Direktive përcakton shprehimisht dispozitat për mbrojtjen,
dhe mbështetjen për të drejtat e viktimave të terrorizmit. Shtetet anëtare duhet vendosur
konfidencialitetin dhe të ofrojnë shërbime mbështetëse për të ndihmuar viktimat e
terrorizmit menjëherë pas një sulmi terrorist dhe për aq kohë sa është e nevojshme. Lidhur
me kompensimin, kërkohet nga këto shërbime mbështetëse për të ndihmuar viktimat e
terrorizmi me pretendime në lidhje me kompensimin që është në dispozicion sipas ligjit
kombëtar (marrë prej: https://eurlex.europa.eu/legalcontent më dt. 13.12.2021).
Një instrument tjetër që u dedikohet posaçërisht viktimave të një kategorie të veçantë të
krimit është Direktiva 2001 Anti-trafikim për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të
qenieve njerëzore dhe mbrojtja e viktimave të tij. Direktiva përcakton standardet minimale
që duhet të zbatohen në të gjithë Bashkimin Evropian në parandalimin dhe luftimin e
trafikimit të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave. Direktiva shprehimisht përcakton
në Nenin 17 atë se shtetet anëtare duhet të sigurojnë që viktimat e trafikimit të qenieve
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njerëzore kanë qasje në skemat ekzistuese të kompensimit të viktimave të krimeve të
dhunshme të qëllimshme (Milquet J & Jean K, 2019).

2.2. Kuptimi i termit “viktimë”
Fjala viktimë nënkupton personin ose grupin e caktuar që ka pësuar, që është
dëmtuar. Pësimi apo viktimizimi ka të bëjë me privimin nga jeta, me dëmtimin e integritetit
trupor, me shkatërrimin e shëndetit fizik dhe mendor, me ngeljen me pasoja të rënda fizike
dhe psikike afatshkurtra ose afatgjata. Pësimi dhe dëmtimi nënkupton edhe shkatërrimin e
pasurisë dhe të të mirave të tjera morale e materiale, shkeljen, cenimin dhe rrezikimin e të
drejtave dhe lirive individuale e kolektive të njeriut etj (Halili, 2011).
Fjala viktimë rrjedh nga kuptimet e fjalës latinë “victima” dhe folja vincere, vaincre.
Kuptimi i këtyre fjalëve është : flijim, sakrifikim, viktimizim, privim, pësim, dëmtim i jetës
dhe trupit, cenim i lirive dhe të drejtave, shkatërrim i pasurisë dhe i të mirave tjera
materiale e morale të njeriut. Dikur, me fjalën viktimë apo flijim, është kuptuar zakoni apo
adeti i flijimit, i vetëflijimit, i sakrifikimit, bërja kurban për qëllime dhe nevoja të idhujve,
miteve, forcave e fuqive demone, irracionale, fuqive mbinatyrore ose flijimi për ideale
familjare, kombëtare, patriotike apo religjioze, apo flijimit për t’iu shmangur përdhunimeve
dhe masakrimeve të armikut apo pushtuesit. Një rast i tillë përmendet edhe në të dhënat
gojore, por edhe historike, kur gratë shqiptare të krahinës së Sulit- Çamërisë, afër qytetit të
Pargës, në mënyrë kolektive hidhen nga maja e greminës vetëm për të mos rënë në duar të
pushtuesve. Mirëpo sot, kur flitet për viktimën dhe viktimizimin, mendohet për një kuptim
tjetër të viktimës. Fjala është për viktimën e sjelljeve kriminale, për viktimën e luftërave e
katastrofave ekologjike dhe të dukurive tjera, të cilat janë rezultat i veprimeve apo
mosveprimeve njerëzore (Halili, 2011).
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2.2.1. Përkufizimi i termit “viktimë”

Është e ditur se synim i përgjithshëm mbarë njerëzor gjithherë e më shumë është
trajtimi më i mirë i pozitës së viktimës së krimit në aspektin juridik, mirëpo, për të arritur
këtë synim së pari është e nevojshme që të përcaktohet saktë kush konsiderohet viktimë.
Lidhur me kuptimin viktimë, ka shumë shpjegime dhe përkufizime. Duke mos i
elaboruar të gjitha ato, do të prezantohen disa përkufizime të nocionit viktimë. Trajtimi dhe
studimi më i thelluar dhe më sistematik i çështjes së viktimave është bërë vetëm pas Luftës
së Dytë Botërore. Në këtë kohë paraqiten edhe punimet dhe studimet e para serioze mbi
viktimat dhe procesin e viktimizimit. Kështu, sipas autorit Poasch, me viktimë kuptojmë
personin fizik apo juridik, të cilit i janë lënduar apo atakuar të mirat e tij të garantuara me
ligj, si: jeta, integriteti trupor e moral, liria, prona etj. Sipas Kriminologut Schneider, si
viktimë duhet të konsiderohet çdo person apo komunitet i cili atakohet, rrezikohet ose
dëmtohet-shkatërrohet. Autori Ziph konstaton se si viktima duhet të trajtohen të gjithë ata
që goditen nga vepra penale apo krimi, pa marrë parasysh se a janë pronarë të ndonjë të
mire juridike (Halili, 2011).
Sipas dispozitave të Deklaratës së Kombeve të Bashkuara mbi parimet e përgjithshme
të drejtësisë për viktimat e krimit dhe keqpërdorimit të pushtetit, viktimat përcaktohen si
persona të cilët, individualisht ose në mënyrë kolektive, kanë pësuar dëmtime, duke
përfshirë dëmtimet fizike ose mendore, vuajtjen emocionale, humbjen ekonomike ose
cenimin thelbësor të të drejtave të tyre themelore nëpërmjet veprimeve ose mosveprimeve
në kundërshtim më ligjin penal. Në këtë koncept përfshihen gjithashtu familjarët ose
personat në varësi të viktimës, si dhe personat të cilët kanë pësuar lëndime si pasojë e
ndërhyrjes për të ndihmuar viktimën (Deklarata e Kombeve te Bashkuara mbi parimet e
pergjithshme te drejtesise per viktimat e krimit dhe keqperdorimit te pushtetit, neni 1,
1985).
Sipas Deklaratës, si viktima konsiderohen të gjithë personat që pësojnë, pa marrë
parasysh racën, gjininë, moshën, gjuhën, përkatësinë etnike, mendimin politik, besimin,
pasurinë, origjinën, statusin social, gjendjen dhe aftësinë shëndetësore etj (Halili, 2011).
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Sipas Rekomandimit të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, “viktima
paraqet çdo person fizik, i cili ka pësuar ndonjë ligësi, përfshirë edhe çrregullim psikik dhe
mendor, vuajtje emocionale ose humbje parash, të shkaktuara nga kryerja ose moskryerja
(lëshimi), me çka shkelet ligji juridiko-penal i shtetin anëtar. Aty ku është e mundshme,
termi viktimë i përfshin, edhe anëtarët më të ngushtë të familjes së viktimës, të cilët janë në
varësi nga viktima në fjalë’’ (Këshilli i Evropës, Rekomandimi i Komitetiti te Ministrave,
2006)
Sipas Konventës së Këshillit të Europës 2012/29/EU me viktimë do të kuptohet “një
person fizik, i cili ka pësuar demtime, duke përfshirë demtimet fizike ose mendore, vuajtjen
emocionale, humbjen ekonomike, të shkaktuara këto në mënyrë të drejtpërdrejtë nga
konsumimi i një vepre penale, si dhe familjarët e një personi të ndjerë, vdekja e të cilit ka
ardhur si pasojë e kryerjes së veprës penale dhe që kanë pësuar dëme si pasojë e vdekjes së
atij personi” (Direktiva 2012/29/EU e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 25 tetorit
2012 “ Vendosja e Standardeve Minimum mbi të Drejtat, Mbështetjen dhe Mbrojtjen e
Viktimave të Krimit dhe Zëvendësimi i Vendimit Kuadër të Këshillit 2001/220/JHA).
Mes profesionistëve të së drejtës penale, termi “viktimë” shikohet i lidhur ngushtë
më një person fizik, i cili është dëmtuar në mënyrë direkte nga kryerja e një vepre penale.
Si rrjedhim, viktimë e veprës penale konsiderohet personi, i cili është cenuar
drejtepërsëdrejti nga kryerja e një veprimi kriminal të parashikuar si vepër penale (Hysi, V,
2010).
Sa i përket aspektit kombëtar në vendin tonë, duhet të theksohet se KPRK nuk e jep
përkufizimin e termit viktimë, mirëpo i njëjti jep përkufizimin vetëm të termit viktimë e
ndjeshme, ku thuhet se “viktimë e ndjeshme - është viktima e veprës penale e cila është
fëmijë, person me aftësi të kufizuara fizike apo mendore, person me aftësi të zvogëluar,
grua shtatzënë, i/e moshuar ose person marrëdhënia apo varësia e të cilit ndaj kryesit e
bën atë veçanërisht të ndjeshëm ndaj viktimizimit të përsëritur, frikësimit të përsëritur apo
hakmarrjes së përsëritur” (Kodi Penal i Republikes se Kosoves, 2019)
Definimin juridik të viktimave e jep KPPK, duke i definuar viktimat në këtë
mënyrë “viktima - personi të cilit çfarëdo e drejte personale ose pasurore i është shkelur
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ose i është rrezikuar me veprën penale” (Kodi Procedures Penale, par 7, neni 1, 2012). Ky
përkufizim i nocionit viktimë është shumë i ngushtë, ngase nuk përfshinë edhe shumë raste
dhe dukuri të viktimizimit, kur nuk ka veprim të drejtepërdrejtë kriminal, po pësimi
shkaktohet për arsye të tjera. Fjala vjen, është me interes të studiohen viktimat e
vetëvrasjeve, viktimat e fatkeqësive dhe aksidenteve në trafik, viktimat e epidemive të
caktuara, si p.sh., AIDS-it ose viktimat e katastrofave ekologjike, të cilat në instancë të
fundit, megjithatë, shpesh janë rezultat i veprimit ose mosveprimit të faktorit njeri (Halili,
2011).

2.3. Mbrojtja e viktimave në spektrin ndërkombëtar
Në aspektin e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të njeriut, viktima e veprës penale
është pikërisht personi të cilit më së tepërmi i cenohen apo i dëmtohen liritë dhe të drejtat e
njeriut. Për këtë arsye, e drejta ndërkombëtare dhe të drejtat penale nacionale
bashkëkohore, viktimës i kushtojnë kujdes të posaçëm. Ky kujdes shprehet me anë të
restitucionit, kompensimit të dëmit, ndihmës sociale të vitkimës dhe masave të tjera.
Krahas këtyre masave, viktimës i njihen edhe të drejtat e tjera, siç janë e drejta që të
informohet dhe që të konstatohet e vërteta, mbrojtja e jetës së tij private, mbrojtja e
posaçme e viktimave për disa lloje të veprave penale, siç janë veprat penale kundër
integritetit seksual, mbrojtja e sigurisë personale etj (Salihu, I, 2016).
Me konventa dhe akte të tjera të shumta të cilat i dedikohen mbrojtjes së lirive dhe
të drejtave themelore të njeriut është kontribuar shumë që gradualisht të tejkalohet koncepti
se çështja e lirive dhe të drejtave të njeriut është vetëm brenda kompetencave të sovranitetit
absolut të shtetit, përkatësisht të së drejtës penale të shtetit. Kësisoj, në raport me
sovranitetin e shtetit, katalogu i normave ndërkombëtare të cilat i referohen lirive dhe të
drejtave të njeriut janë të karakterit kogent (imperativ, të obligueshme) dhe kanë fuqi
veprimi ndaj të gjithëve (erga omnes), pa marrë parasysh vullnetin e shtetit të caktuar. Me
fjalë të tjera, në të gjitha dokumentet ndërkombëtare, me të cilat parashihen dhe garantohen
liritë dhe të drejtat themelore të njeriut, janë obliguar shtetet të cilat i kanë ratifikuar, që t’i
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ndërmarrin masat e duhura për parandalimin e cenimit të këtyre lirive dhe të drejtave.
Njëherësh, me këto dokumente ndërkombëtare është paraparë obligimi që shtetet në
legjislacionet e tyre t’i parashohin si vepra penale ndërkombëtare këto lloje të cenimeve të
lirive dhe të drejtave themelore të njeriut (Salihu.I, 2016).
Në nivelin e përgjithshëm në botë ekzistojnë konventa, korniza ligjore dhe direktiva
ndërkombëtare të cilat përcaktojnë përgjegjësinë shtetërore për kompensimin e viktimave si
dhe mbrojtjen dhe ndihmën juridike të viktimave në përgjithësi.
Një ndër dokumentet themelore për kompensimin e viktimave është Deklarata e
Parimeve Themelore të Drejtësisë për Viktimat e Krimeve dhe të Shpërdorimit të Pushtetit.
Kjo Deklaratë u miratua nga Asambleja e Përgjithshme në vitin 1985. Deklarata përcakton
parimet dhe standardet bazë për trajtimin e viktimave të krimit dhe të abuzimit të pushtetit,
për shembull në lidhje me qasjen në procedurat gjyqësore dhe administrative, të drejtën në
informim dhe trajtim të drejtë, marrjen në konsideratë të pikëpamjeve të tyre, zhdëmtimin
dhe kompensimin (Komisari i lartë për të drejtat e njeriut\Qendra për të drejtat e njeriut,
2008).
Deklarata kërkon që dispozitat e deklaratës të jenë të zbatueshme ndaj të gjithëve,
pa ndonjë diskriminim mbi ndonjërën prej bazave të zakonshme si janë ato të racës,
ngjyrës, gjinisë, moshës dhe prejardhjes etnike apo sociale (Deklarata e Kombeve te
Bashkuara mbi parimet e pergjithshme te drejtesise per viktimat e krimit dhe keqperdorimit te
pushtetit, parag 3, 1985). Deklarata më tej kërkon që të themelohen, dhe kur është e

nevojshme të forcohen, mekanizma gjyqësor dhe administrative në mënyrë që t’u
mundësojnë viktimave marrjen e zhdëmtimit përmes procedurave formale dhe joformale.
Këto procedura duhet të jenë të shpejta, të drejta, të lira dhe të mundshme. Viktimat duhet
të informohen për të drejtat e tyre kur kërkojnë dëmshpërblim nëpërmjet mekanizmave të
tillë (Deklarata e Kombeve te Bashkuara mbi parimet e pergjithshme te drejtesise per
viktimat e krimit dhe keqperdorimit te pushtetit, parag 5, 1985). Më tutje Deklarata kërkon
që viktimat e krimit duhet të trajtohen me mëshirë dhe respekt për dinjitetin e tyre. Ata
kanë të drejtë në ; qasje në mekanizmat e drejtësisë dhe dëmshpërblim të plotë. Më tej
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deklarata u kërkon shteteve që të rishikojnë legjislacionin dhe praktikat ekzistuese për të
siguruar përgjigje ndaj rrethanave të ndryshme (Po aty, paragrafi 21).
Deklarata u kërkon qeverive të shteteve që të shqyrtojnë rikthimin në gjendje të
mëparshme si një mënyrë dënimi në rastet penale, si shtesë e dënimeve tjera. Në këtë
kontekst deklarata gjithashtu u kërkon shteteve të bëjnë përpjekje që viktimave, të cilat
kanë pësuar dëme të konsiderueshme si pasojë e krimeve të rënda, t’u ofrojnë kompensim
financiar në rastet kur kompensimi nuk është plotësisht i mundur të bëhet nga ana e
shkaktuesit të dëmit, apo nga ana e burimeve tjera. Kur personat kanë vdekur apo janë bërë
të paaftë si rezultat i viktimizimeve të tilla, familjet e tyre apo varësit e tyre duhet të
kompensohen financiarisht (Po aty, paragrafi 9 dhe 12).
Konventë tjetër ndërkombëtare në lidhje me mbrojtjen dhe ndihmën e viktimave është
edhe Konventa Evropiane për Kompensimin e Viktimave të Krimeve të Dhunshme, e cila
është hartuar në vitin 1983, mirëpo në fuqi ka qenë prej vitit 1988. Në këtë konventë
theksohet se shtetet që nënshkruajnë këtë konventë zotohen që të mbulojnë të paktën
“humbjen e të ardhurave, shpenzimet mjekësore dhe spitalore, si dhe shpenzimet e varrimit,
ndërsa për sa i përket vartësve të viktimave, humbja e mirëmbajtjes” (Konventa Evropiane
ve per Kompensimin e Viktimave te Krimeve te Dhunshme, marre prej: https://rm.coe.int
më dt. 15.12.2021). Duhet theksuar se konventa aktualisht i ka 17 nënshkrime, mirëpo e
njëjta është e hapur për nënshkrime të tjera në vazhdim.
Ndihma juridike e viktimave është e garantuar edhe me instrumente tjera ligjore
ndërkombëtare. Shembull i tillë është Konventa në parandalimin dhe luftimin e dhunës
kundër grave si dhe dhunës në familje e njohur si Konventa e Stambollit. Kjo konventë
është miratuar nga deputetët e Kosovës dhe e njëjta është përfshirë në Kushtetutën e
Republikës së Kosovës. Karakteristikë e kësaj konvente është se konventa thekson se
“është detyrim i shtetit që ta adresojë plotësisht dhunën në të gjitha format e saj dhe të
marrë masa për të parandaluar dhunën ndaj grave, për t’i mbrojtur viktimat dhe për t’i
ndjekur penalisht autorët e krimit”(marrë prej: https://www.coe.int/fr/web/conventions/fulllist/-/conventions/rms më dt: 12.12.2020). Konventa iu kërkon shteteve të kriminalizojnë
ose ndëshkojnë aktet si dhunën në familje, përndjekjen, dhunën seksuale duke përfshirë
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edhe përdhunimin, ngacmimet seksuale, martesat e detyruara, gjymtimin e organeve
gjenitale të femrave, abortin ose sterilizimin e detyruar. Konventa është traktati i parë
ndërkombëtar që përmban një përkufizim të gjinisë. Kjo do të thotë që tashmë njihet që
gratë dhe burrat nuk janë thjesht qënie biologjike femërore apo mashkullore, por që
ekziston një kategori sociale e gjinisë që përcakton rolet dhe sjelljet e grave dhe burrave.
Rezultatet e kërkimeve tregojnë se disa role dhe sjellje të caktuara mund të kontribuojnë në
inkurajimin e dhunës kundër grave. Konventa kriminalizon vepra të tilla si: gjymtimin
gjinor, martesën e detyruar, përndjekjen, abortin dhe sterilizimin e detyruar. Kjo do të thotë
që shtetet do të detyrohen, për herë të parë të përfshijnë këto vepra penale në sistemet e tyre
ligjore. Konventa bën thirrje për përfshirjen e të gjitha institucioneve dhe shërbimeve
përkatëse shtetërore, në një qasje të koordinuar të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje.
Kjo do të thotë që institucionet dhe organizatat jo-qeveritare nuk duhet të veprojnë vetëm,
por të punojnë së bashku për të përpiluar protokolle bashkëpunimi (Këshilli i Evropës,
Konventa për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje,
Stamboll, 2011, në: https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/rms më
dt. 04.01.2021).
Konventa në fjalë u kërkon shteteve ndryshim të sjelljeve, roleve dhe steriotipeve
gjinore që e bëjnë të pranueshme dhunën ndaj grave, trajnim të profesionistëve që punojnë
me viktimat; rritje të ndërgjegjësimit për format e ndryshme të dhunës dhe për natyrën e
tyre traumatizuese; përfshirje te çështjeve të barazisë gjinore në kurrikulat e të gjitha
niveleve të arsimit; vendosjen e nevojave dhe sigurisë së viktimave në qendër të të gjitha
politikave, krijimin e shërbimeve dhe strukturave të specializuara për dhënien e ndihmes
mjekësore si dhe këshillimin psikologjik dhe ligjor të viktimave dhe fëmijëve të tyre,
vënien në dispozicion të një numri të mjaftueshëm strehëzash si dhe të një linje telefonike
24-orëshe pa pagesë ( marrë prej: https://rm.coe.int/ më dt: 03.01.2021).
Dokument tjetër ndërkombëtar që parasheh ndihmën dhe mbrojtjen juridike të
viktimave është edhe Direktiva e BE-së 2011\36 mbi parandalimin dhe luftimin e trafikimit
të qenieve njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave. Kjo Direktivë është miratuar nga
Parlamenti Evropian . Kjo Direktivë kërkon parandalimin dhe luftimin e trafikimit me
qenie njerëzore si dhe mbrojtjen e të drejtave të viktimave të trafikimit. Direktiva gjithashtu

12

thotë se “shtetet anëtare garantojnë se viktimat e trafikimit të qenieve njerëzore kanë akses
në skemat ekzistuese të kompensimit për viktimat e krimeve të dhunshme me paramendim.”
Parlamenti Evropian, Direktiva 2011/36/EU në parandalimin dhe luftimin e trafikimit me
qenie njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të saj, (marrë prej: https://rm.coe.int më dt.
03.01.2021)
Është e rëndësishme të theksohet se shumica e dispozitave ligjore që janë të
inkorporuara në ligjin e Kosovës janë në pajtim me kornizën ndërkombëtare ligjore të
analizuara më sipër.

2.4. Kuadri normativ kombëtar për mbrojtjen e viktimave
Të drejtat e viktimave të krimit janë të drejta të garantuara me Kushtetutë dhe Ligjet
e Republikës së Kosovës, të cilat hyjnë në kuadër të të drejtave themelore dhe si të tilla
duhet mbrojtur nga shteti.
Në Kosovë, menjëherë pas luftës, 1999, UNMIK-u dhe organet e përkohshme
vetëqeverisëse kanë aprovuar një varg normash juridike në formë të rregulloreve, që
trajtojnë mbrojtjen e viktimave të krimeve të ndryshme. Në këtë drejtim janë aprovuar:
Rregullorja mbi mbrojtjen kundër dhunës në familje, Rregullorja mbi ndalimin e dhunës
ndaj gruas dhe ndaj fëmijëve, Rregullorja mbi mbrojtjen e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve
në procedurën penale, Rregullorja mbi ndalimin e trafikimit me qenie njerëzore dhe për
mbrojtjen e viktimave të trafikimit dhe shumë rregullore të tjera. Më vonë në Kosovë janë
nxjerrë: Kodi i Përkohshëm Penal, Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale, Ligji Penal për
të Mitur, Ligji mbi ekzekutimin e sanksioneve Penale dhe dispozita të tjera, që në mënyrë
korrekte e trajtojnë edhe çështjen e mbrojtjes së viktimave të krimit dhe të drejtat e tyre në
drejtësinë penale (Halili, 2011)
Ekzistojnë edhe disa ligje të tjera të cilat në mënyrë subsidiare i dalin në ndihmë
viktimave, siç janë; Ligji mbi Familjen, pastaj Ligji për Shëndetësi, Ligji për Siguri
Shëndetësore, Ligji për Barazi Gjinore etj.
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Përveç këtyre ligjeve që në dispozitat e tyre janë inkorporuar edhe viktimat dhe
mbrojtja e tyre, ekzistojnë edhe disa dokumente tjera të rëndësishme në lidhje me viktimat,
si shembull; Strategjia Nacionale dhe Plani i Veprimit Kundër Trafikimit me Qenie
Njerëzore, Programi Kombëtar Kundër Dhunës në Familje dhe Plani i Veprimit, Programi i
Kosovës për Barazi Gjinore, Standardet Minimale të Kujdesit për Viktimat e Trafikimit etj.

2.4.1. Mbrojtja e viktimave në Kodin Penal të Republikës së Kosovës
Kodi penal i Republikës së Kosovës nuk jep përkufizimin e nocionit viktimë.
Mirëpo KPRK përmban disa dispozita në të cilat shprehet mbrojtja e viktimave të veprave
penale. Duke filluar nga qëllimi i dënimit, neni 38, paragrafi 3, si qëllim të dënimit cek
edhe kompensimin e viktimave, “të bëjë kompensimin e viktimave ose të komunitetit për
humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra penale” (KPRK, neni 38, par 3, 2019). Tutje me
rastin e shqiptimit të dënimit me kusht, gjykata mund të shqiptojë dënimin me kusht të
akuzuarit “të kompensojë ose dëmshpërblejë viktimën e veprës penale” (KPRK, neni 56, par.
12). Gjithashtu tek dënimet plotësuese, më saktësisht në nenin 61 “Kur gjykata dënon

personin i cili është shpallur fajtor për çfarëdo vepre penale që përfshin vjedhjen, humbjen,
dëmtimin apo shkatërrimin e pasurisë, gjykata do të urdhërojë kryesin që të bëjë
dëmshpërblimin e viktimës së veprës penale” (KPRK, neni 61). Në rast se viktima e veprës
penale është viktimë e ndjeshme legjislacioni penal këtë rrethanë e merr si rrethanë
rënduese me rastin e matjes së dënimit. KPRK jep edhe përkufizimin se kush konsiderohet
viktimë e ndjeshme “Viktimë e ndjeshme - është viktima e veprës penale e cila është fëmijë,
person me aftësi të kufizuara fizike apo mendore, person me aftësi të zvogëluar, grua shtatzënë, i/e
moshuar ose person marrëdhënia apo varësia e të cilit ndaj kryesit e bën atë veçanërisht të
ndjeshëm ndaj viktimizimit të përsëritur, frikësimit të përsëritur apo hakmarrjes së përsëritur”

(KPRK, neni 61).
Ekzistojnë edhe rastet kur në kryerjen e veprës penale jep kontribut vetë viktima,
më saktësisht kur viktima provokon kryerësin e veprës penale dhe, si pasojë e kësaj vjen
deri te kryerja e veprës penale. KPRK këtë rrethanë të provokimit të viktimës e konsideron
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si rrethanë lehtësuese për kryerësin e veprës penale (KPRK, neni 61).

2.4.2. Të drejtat dhe mbrojtja e viktimave në legjislacionin procedural penal
Fillimisht duhet të theksohet se në KPPK shprehjen viktimë në shumë dispozita e
zëvendëson shprehja i dëmtuar. I dëmtuari apo viktima ka rol subsidiar në procedurë
penale. Sipas paragrafit 9 të nenit 3 “ I dëmtuari ka të drejtë dhe i lejohet të bëjë deklaratë
për të gjitha faktet dhe provat që ndikojnë në të drejtat e tij dhe ka të drejtë për të bërë
deklaratë mbi të gjitha faktet dhe provat. Ai ka të drejtë të marrë në pyetje dëshmitarët, t’u
parashtrojë pyetje të tërthorta dëshmitarëve të palës tjetër dhe të kërkojë nga prokurori i
shtetit që të thirren dëshmitarët”(KPPK, neni 3, par.9.) Shkak që një person të viktimizohet
paraqitet edhe gjykata duke i shqiptuar dënim të padrejtë, pastaj policia mund ta viktimizoj
një person duke e arrestuar apo ndaluar në mënyrë të padrejtë, në këto raste KPPK kërkon
rehabilitimin dhe kompensimin e viktimës. Kështu në nenin 15 theksohet “Çdo person i cili
është dënuar, arrestuar, ndaluar ose paraburgosur në mënyrë të paligjshme ka të drejtë në
rehabilitim të plotë, kompensim të drejtë nga mjetet buxhetore dhe në të drejta të tjera të
parapara me ligj” (KPPK, neni 15).

Viktima apo i dëmtuari ka këto të drejta:
a) viktima nga vepra penale duhet te trajtohet me respekt nga policia,
prokurorët, gjyqtarët ose organi tjetër që zbaton procedurën penale.
b) Nëse i dëmtuari apo viktima nga vepra penale mund të identifikohet, policia
dhe prokurori ose organi tjetër që zbaton procedurën penale duhet të
kontaktojnë të dëmtuarin në mënyrë të arsyeshme dhe të informojnë atë që
është palë e dëmtuar.
c) I dëmtuari apo viktima ka cilësinë e palës në procedurë penale.
d) Viktima ka të drejtë në kompensimin e arsyeshëm të urdhëruar nga gjykata
prej të pandehurit ose të pandehurve që kanë pranuar ose janë shpallur fajtor
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për dëmin material, fizik dhe emocional të shkaktuar nga kryerja e veprës
penale për të cilën i pandehuri ose të pandehurit janë shpallur fajtorë.
e) Nëse gjykata nuk mund të urdhërojë kompensimin nga i pandehuri apo të
pandehurit për shkak të pamundësisë së tyre për të paguar, mungesës së
kompetencës së gjykatës ose vdekjes, viktima ka të drejtë që të kërkojë nga
gjykata që të dërgojë urdhrin për kompensim te koordinatori i fondit për
kompensimin e viktimave (KPPK, neni 62).
f)

Sa i përket përfaqësimit në gjykatë, viktima apo i dëmtuari mund të
përfaqësohet nga përfaqësuesi i cili është anëtar i Odës së Avokatëve të
Kosovës, mbrojtësi i viktimave, të përfaqësojë veten (KPPK, neni 63).

Rehabilitimi për viktimën që shkaktohet në procedurë penale parashihet edhe në
KPPK dhe atë në nenin 530 “Kur rasti i dënimit të paarsyeshëm ose i arrestimit të pabazë
të ndonjë personi është paraqitur në mjetet publike të informimit dhe me këtë është cenuar
reputacioni i personit, gjykata, me kërkesën e tij, shpall njoftimin në gazetë ose në mjetin
tjetër të informimit publik për vendimin nga i cili shihet qartë se dënimi ishte i paarsyeshëm
ose arrestimi i pabazë. Kur rasti nuk është paraqitur në mjetet e informimit publik, me
kërkesën e personit, njoftimi i tillë i dërgohet punëdhënësit të tij. Pas vdekjes së personit të
dënuar, e drejta për paraqitjen e kësaj kërkese i takon bashkëshortit të tij apo bashkëshortit
jashtëmartesor, fëmijëve, prindërve, vëllezërve dhe motrave të tij” (KPPK, neni 530).
Fatkeqësisht viktimat e veprës penale që kanë humbur jetën, për kompensim dëmi
ndaj tyre mund të paraqiten trashëgimtarët e tij, mirëpo ky kompenzim vlen vetëm për
kompensimin material “Trashëgimtarët trashëgojnë të drejtën e personit të dëmtuar vetëm për
kompensim dëmi material” (KPPK, neni 528).
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2.4.3. Mbrojtja e viktimave sipas Ligjit për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit
me Njerëz dhe Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit
Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i dispozitave juridike përmes të cilave,
autoriteteve kompetente vendore iu jepen të drejta, obligime dhe përgjegjësi, për mbrojtjen
e viktimave të trafikuara, përfshirë sigurimin e të drejtave, si ndihmë juridike, ndihmë
mjekësore, mbështetje psiko- sociale, sigurimi i kompensimit dhe të drejtave të tjera, për të
gjithë personat që supozohen të jenë ose që identifikohen si të trafikuar, pavarësisht gjinisë,
moshës, gjendjes martesore, gjuhës, paaftësisë fizike apo mendore, orientimit seksual,
kombit, mendimit apo bindjes politike, religjionit apo besimit, përkatësisë etnike apo
sociale racës, pronës, lindjes ose statuseve tjera, përmes një qasje te bazuar ne të drejtat e
njeriut, në përputhje të plotë me instrumentet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe
standardeve (Ligji për Parandalimin dhe Luftimiin e Trafikimit me Njerez dhe Mbrojtjen e
Viktimave, neni 1).
Sipas këtij ligji, viktimë e trafikimit konsiderohet çdo person që ka qenë subjekt i
një veprimi apo praktike të trafikimit me njerëz. Ky ligj rregullon kompensimin nga shteti
të viktimave në disa nga nenet e tij. Sipas këtij ligji kompensimi i viktimave të trafikimit
me njerëz, nga ana e Shtetit, do të rregullohet me një akt juridik përkatës për kompensimin
e të gjitha viktimave të krimeve . Në pajtim me Kodin e Procedurës Penale, kur
kompensimi nuk është krejtësisht i mundur nga burimet tjera, shteti kontribuon për të
kompensuar viktimat e trafikimit apo anëtarin e familjes së fëmijës viktimë e trafikimit me
njerëzore, apo vartësin e viktimës e cila ka vdekur si rezultat i krimit të tillë. Qeveria e
Kosovës, do të siguroj që në kuadër të aktit juridik përkatës për kompensimin e viktimave
të krimeve të parasheh edhe kompensimin e viktimave të trafikimit me njerëz. Kompensimi
jepet si kompensim shtesë kur i pandehuri vetëm pjesërisht dëmshpёrblen viktimën
kompensim i plotë nё rastet e pamundёsisё së pagesës nё tёrёsi nga i pandehuri; apo
kompensim i plotë kur i pandehuri nuk ёshtё identifikuar, nuk ёshtё ndjekur penalisht apo
nuk ёshtё dënuar. Nё kёtё rast aktit juridik përkatës për kompensimin e viktimave të
trafikimit mbetet e vetmja mёnyrё për zhdëmtim tё viktimës. Kompensimi mbulon
kompensimin për dëmin material, fizik dhe emocional (Ligji për Parandalimin dhe Luftimin
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e Trafikimit me Njerez dhe Mbrojtjen e Viktimave, neni 42).
Ligji në fjalë përfshinë edhe kompensimin e viktimës fëmijë, ku theksohet se
“Viktimat fëmijë kanë të drejtë në kompensim” (Ligji për Parandalimin dhe Luftimiin e
Trafikimit me Njerez dhe Mbrojtjen e Viktimave, neni 44).
Mirëpo, duhet theksuar se kompensimi refuzohet për shkak të konstatimit të
përfshirjes së viktimës apo të parashtruesit të kërkesës në krim të organizuar apo për shkak
të anëtarësisë në organizatën e cila është e përfshirë në krime të dhunës (Po aty, neni 46).

2.4.4. Ndihma e viktimave me anë të Ligjit të Shëndetësisë
Fillimisht, na bën të mendojmë se si Ligji për Shëndetësinë mund të përfshijë
viktimat në kuadër të tij, ngase është e ditur se ky ligj i referohet një fushe tjetër. Mirëpo
nëse lexojmë gjithë dispozitat e këtij ligji, në nenin 61 parashihet një kategori e qytetarëve
që janë të liruar nga pagesat shëndetësore e në mesin e këtyre qytetarëve bëjnë pjesë edhe
viktimat. Kështu në paragrafin 2.1 të këtij neni theksohet se “Qytetarët dhe banorët e liruar
nga bashkë-pagesat janë po ashtu edhe personat të cilët janë viktima të trafikimit gjatë vitit
të parë pas regjistrimit zyrtar, në pajtim me ligjin” (Ligji i Shendetesise, neni 61, par 2.1) .
Tutje, edhe në paragrafin 2.5 shprehet ndihma për viktimat ku theksohet se “personat të
ç’vendosur me dhunë jashtë shtëpive të tyre si viktima të dhunës familjare, gjatë vitit të
parë pas regjistrimit zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në pajtim me
ligjin” (Ligji i Shëndetësisë, neni 61, par 2.5).
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2.4.5. Ndihma e viktimave me anë të Ligjit për Sigurime Shëndetësore
Ligji për Sigurime Shëndetësore njëjtë si Ligji mbi Shëndetësinë ofron disa favore
për viktimat e krimit, ku më konkretisht në nenin 11 paragrafin 2 theksohet se janë të liruar
nga pagesa e premiumit dhe bashkë-financimi viktimat e trafikimit gjatë vitit të parë pas
regjistrimit zyrtar, në pajtim me ligjin (Ligji i Sigurimit Shëndetësor, neni 11, par 2.6).
Edhe pse në këtë aspekt nuk bëhet fjalë për mbrojtje juridike të viktimave por janë
disa benifite që e ndihmojnë viktimën për një jetë më të lehtë.

2.5. Mekanizmat për mbrojtjen e viktimave në Kosovë
Me nocionin mbrojtje e viktimave nënkuptohen të gjitha veprimet e bazuara në
norma ligjore lidhur me ofrimin e ndihmave dhe mbrojtjen e viktimave që kanë pësuar nga
cenimet dhe atakimet kriminale. Këtu bëhet fjale për një mori angazhimesh dhe aktivitetesh
të organeve dhe institucioneve legale, por edhe të shoqërive dhe organizatave të tjera
joqeveritare, humanitare dhe bamirëse, që viktimave u ofrojnë ndihmë, u garantojnë siguri
dhe mbështetje materiale e psikologjike gjatë rastit viktimizues ose pas ndodhjes së
viktimizimit. Viktimat, në situatat në të cilat pësojnë kanë nevojë për mbrojtje personale,
materiale, sociale, shëndetësore, psikologjike dhe garanci për siguri të tyre apo të anëtarëve
të familjes së tyre (Halili, 2011).

2.5.1. ZMNV, si organ i rëndësishëm për ndihmë të viktimave
Organ i rëndësishëm për ndihmën ligjore dhe procedurale andaj viktimave të
krimit në Kosovë është Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave, e cila bën pjesë në
kuadër të Prokurorisë. Kjo zyrë bën përfaqësimin e interesave të tyre në sistemin e
drejtësisë penale në Kosovë. Zyra për Mbrojtje dhe Ndihme Viktimave është e pavarur
brenda Zyrës se Kryeprokurorit të Shtetit ( marrë prej https://prokuroria-rks.org/ me dt:
01.01.2021 )
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Mbrojtësit e Viktimave punojnë në raste të veçanta 24 orë në ditë, e 7 ditë në javë
duke e mbuluar tërë Kosovën. Zyra për Mbrojtjen dhe Ndihmë Viktimave ndihmon dhe
përfaqëson viktimat e dhunës në familje, trafikimit me qenie njerëzore, abuzimet
keqtrajtimet e fëmijëve, dhunimet, vrasjet, si dhe viktima të tjera të krimit, përfaqëson,
viktimat në polici, prokurori dhe gjykata ( marrë prej: https://prokuroria-rks.org/ më dt: 01.01.
2021 )
ZMNV ka mandat që të institucionalizojë të drejtat e viktimave të krimit dhe t’iu
ofrojë atyre përfaqësim, këshillim dhe përkrahje për të pasur qasje në sistemin e drejtësisë
(GLPS, 2010).
Mbrojtësit e Viktimave janë persona të autorizuar zyrtar të cilët ofrojnë mbështetje
dhe ndihmë viktimave të krimit për të pasur qasje në organet e drejtësisë, është përfaqësuesi
i autorizuar i cili ka kompetencë për ta njoftuar palën e dëmtuar për të drejtat e tij/saj, dhe
përfaqësimin e interesave të viktimës në procedurën në prokurori dhe gjykatë; dhe kur është
e nevojshme, e referon viktimën tek ofruesit tjerë të shërbimeve, vepron në emër të
viktimës kur është e nevojshme dhe e duhur për ta ndaluar shkeljen e të drejtave të viktimës
dhe për të kërkuar veprim për garantimin e mbrojtjes së tyre ( marrë prej: https://prokuroriarks.org/ me dt: 18.11.2020)

Mbrojtësit e Viktimave kanë prioritet t’i ofrojnë ndihmë viktimave të krimit siç janë:
– Viktimat e dhunës në familje
– Viktimat e trafikimit me qenie njerëzore
– Viktimat e keqtrajtimeve seksuale
– Viktimat e dhunimit
– Viktimat e abuzimeve me të drejtat e të miturve.
– Viktimat e vrasjes (marrë prej: https://kk.rks-gov.net/ më dt: 20.11.2020).
Këto të dhëna për ZMNV-në, po paraqesin rëndësinë e madhe që ka kjo zyrë për
viktimat dhe mbrojtjen juridike të tyre. Pra tani viktimat kanë një derë të hapur
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institucionale për mbrojtjen e të drejtave të tyre ligjore si dhe mund të ndjenë sigurinë e tyre
për mosviktimizim të mëtejshëm.

2.5.2. Agjencia për ndihmë juridike falas
Ndihma juridike në Kosovë është institucionalizuar në maj 2006 me themelimin e
Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, e cila është e para dhe e vetmja e këtij lloji në
Evropën Jug-Lindore. Ajo ofron dhe siguron një qasje të barabartë në drejtësi për qytetarët
e Republikës së Kosovës, duke afirmuar kështu gatishmërinë e institucioneve të Kosovës
për promovimin, respektimin dhe mbrojtjen e parimeve të të drejtave të njeriut dhe
sundimit të ligjit në Kosovë (GLPS, 2010).
Ligji i Kosovës për Ndihmë Juridike falas- i ka përfshirë edhe viktimat e dhunës në
familje në kategorinë e personave që kanë të drejtë të nisin procedura për te kërkuar ndihmë
juridike falas ( marrë prej: prokuroria-rks.org më dt:18.12.2020)
Gjithsesi, viktimat që nuk i kanë mundësitë e tyre financiare, mund t’i realizojnë të
drejtat e tyre përmes kësaj agjensie. Këtë të drejtë i’a garanton edhe Kushtetuta e
Republikës së Kosovës, ku në paragrafin 6 të nenit 31 theksohet se “Ndihma juridike falas
do t’u mundësohet atyre që nuk kanë mjete të mjaftueshme financiare, nëse një ndihmë e
tillë është e domosdoshme për të siguruar qasjen efektive në drejtës” (Kushtetuta e
Republikes se Kosoves, neni 31, par 6).

2.5.3. Institucioni i Avokatit të popullit
Institucioni i Avokatit të Popullit paraqet mekanizmin ligjor për mbrojtjen,
mbikëqyrjen dhe promovimin e të drejtave dhe lirive themelore të personave fizik dhe
juridik nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme dhe të parregullta të autoriteteve
publike, institucioneve dhe personave apo autoriteteve tjera, të cilët ushtrojnë autorizime
publike në Republikën e Kosovës, si dhe vepron si Mekanizëm Kombëtar për parandalim të
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torturës dhe trajtimeve e ndëshkimeve të tjera mizore, jonjerëzore dhe poshtëruese, në të
gjitha vendet ku mbahen personat e privuar nga liria, duke përfshirë ndalimin policor,
paraburgimin, qëndrimin në institucionet shëndetësore, ndalimin doganor, ndalimin e
emigracionit dhe çdo vend tjetër kur dyshohet se ka shkelje të të drejtave dhe lirive të
njeriut (https://www.oik-rks.org/ më datë: 15.12.2020).
Pra, me këtë, po kuptojmë se insitucioni i avokatit të popullit është shumë i
rëndësishëm për mbrojtjen e individëve që mund të viktimizohen nga veprimet e
paligjshme dhe të parregullta të autoriteteve publike, institucioneve apo personave që
ushtrojnë autorizime publike.

2.5.4. Policia
Detyrë parësore e policisë është të hetoj rastin dhe të mbrojë viktimën. Policia e
Kosovës si reaguesit e parë të zakonshëm kanë një detyrim për të dhënë informacion
viktimave, t’i udhëzojnë viktimat gjatë procesit dhe të njoftojnë akterët tjerë (GLPS, 2010).
Policia ka rol te madh tek viktima dhe mbrojtja e saj, ngase kontakti i parë i
viktimës është me policinë, si dhe paraqitet urë lidhëse me institucionet e tjera për të
vazhduar mbrojtjen e viktimës. Nga ky kontakt do të varen shumë rrjedha të procedurës
lidhur me mbrojtjen e viktimave dhe kompensimin e tyre, por edhe lidhur me një punë më
efikase për parandalimin e krimit dhe viktimizimit në shoqëri (Halili, 2011).

2.5.5. Gjykatat
Gjykatat, kanë përgjegjësinë e trajtimit të palëve dhe individëve që shfaqen para tyre,
në mënyrë të paanshme, dinjitoze dhe me respekt, duke siguruar mbrojtje adekuate për të
gjitha palët e përfshira në procedurë. Aktin që merr gjykata për mbrojtje të viktimave quhet
urdhër mbrojtje, ku parashikohen masat mbrojtëse për viktimën (GLPS, 2010).
Për të parashtruar kërkesën për urdhërmbrojtje viktimat mund të kërkojnë ndihmë
nga: Mbrojtësit e Viktimave, QPS-të, Zyra për ndihmë Juridike dhe OJQ-të e ndryshme që
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ofrojnë shërbime të tilla. Për parashtrimin e një kërkese të tillë nuk ka nevojë të paguhet
taksë gjyqësore dhe viktimat nuk kanë nevojë të angazhojnë avokat (GLPS, 2010).
Gjykata kompetente vendosë përkitazi me kërkesën për urdhër mbrojtje brenda
pesëmbëdhjetë ditëve pas pranimit të saj. Gjatë shqyrtimit të kërkesës për urdhër mbrojtje,
gjykata e mban seancën e dëgjimit në mënyrë që t’i dëgjojë:

palën e mbrojtur,

përfaqësuesin e autorizuar ose mbrojtësin e viktimave; kryerësin i dhunës ose përfaqësuesin
e autorizuar; parashtruesin e kërkesës (Ligji per mbrojtje nga dhuna në familje,neni 15) .

2.6. Vështrim krahasues i mbrojtjes juridike të viktimave

2.6.1. Mbrojtja juridike e viktimave sipas legjislacionit të Shqipërisë

Fillimisht vlen të përmendet fakti se ligjvënësi shqiptar ka zëvendësuar termin i
dëmtuar nga vepra penale me termin viktimë e veprës penale, e gjithë kjo për të
garantuar harmonizimin e terminologjisë së legjislacionit të brendshëm me acquis
communautaire. E njëjta situatë qëndron edhe në Republikën e Kosovës.
Është e nevojshme të theksohet se në krahasim me Republikën e Kosovës, ku Kodi
Penal i Republikës së Kosovës, përmban dispozita, të cilat shprehin mbrojtjen juridike të
viktimave, që nga qëllimi i dënimit ku ishte i përfshirë si qëllim i dënimit edhe kompensimi
i viktimave pastaj edhe në dispozita të tjera siç ishte rasti i dënimeve plotësuese etj, e njëjta
situatë nuk ngjanë edhe në Republikën e Shqipërisë. Më saktësisht Kodi Penal i Republikës
së Shqipërisë, nuk përmban dispozita, ngjashëm me KPRK, me të cilat do të shprehej
mbrojtja juridike e viktimave.
Në Republikën e Shqipërisë, viktima e veprës penale si dhe mbrojtja juridike e saj
është rregulluar me Kodin e Procedurës Penale. Më saktësisht, ekziston një nen i posaçëm i
titulluar “Të drejtat e viktimës”. Ku sipas nenit 58 të KPPRSh viktima e veprës penale ka
këto të drejta:
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a) Personi i dëmtuar nga veprat penale ose trashëgimtarët e tij, kanë të drejtë të
kërkojnë procedimin e fajtorit dhe shpërblimin e dëmit; personave që procedohen në
kundërshtim me ligjin ose dënohen pa të drejtë u kthehen të drejtat dhe shpërblehen
për dëmin e pësuar (KPPSh, neni 58, par.1)
b) Personi i dëmtuar që nuk ka zotësi juridike për të vepruar i ushtron të drejtat që i
janë njohur me ligj nëpërmjet përfaqësuesit ligjor të tij (KPPSh, neni 58, par. 2) .
c) I dëmtuari ka të drejtë të parashtrojë kërkesa në organin procedues dhe të kërkojë
marrjen e provave. Kur kërkesa e tij nuk pranohet nga prokurori, ai ka të drejtë të
ankohet në gjykatë brenda 5 ditëve nga marrja dijeni (KPPSh, neni 58, par. 3).
d) Ai që ka pësuar dëm material nga vepra penale ose trashëgimtarët e tij mund të
ngrejnë padi civile në procesin penal kundër të pandehurit ose të paditurit civil, për
të kërkuar kthimin e pasurisë dhe shpërblimin e demit (KPPSh, neni 61).
e) Të zgjedhë mbrojtës dhe, kur është rasti, të përfitojë ndihmë juridike falas, sipas
legjislacionit në fuqi (KPPSh, neni 62, par 2).
f) Të ushtrojë të drejta të tjera të parashikuara nga ky Kod.
Për dallim nga Republika e Kosovës, në RSH, KPPSh, nuk jep përkufizimin e
termit viktimë. Vlerësoj se mospërkufizimi i termit viktimë, deri sa liston të drejtat e
viktimës, nuk është aq me vend nga ligjdhënësi shqiptar. E përbashkët në mes këtyre dy
vendeve është se fjala viktimë zëvendësohet me fjalën i dëmtuar.
Një fakt tjetër që duhet të theksohet në RSH, është fakti se viktima e veprës penale
nuk është palë në procesin penal, pavarësisht se merr pjesë në të, me përjashtim të rastit
kur merr pjesë në procesin penal me cilësinë e paditësit civil në procesin penal, sipas
rregullave të përcaktuara në nenet 61 – 68 të KPPSh ose kur ka rolin e viktimës
akuzuese në proces, sipas nenit 59 të KPPSh. Edhe pse KPPSh parasheh viktimën e
veprës penale si subjekt të procesit penal, palët në proces janë vetëm prokurori, i cili
përfaqëson akuzën në gjykim në emër të interesit publik dhe i pandehuri, i cili mund të
mbrohet vetë ose nëpërmjet mbrojtësit të zgjedhur apo të caktuar kryesisht, si personi
ndaj të cilit zhvillohet gjykimi.. Përjashtim nga ky rregull bën rasti kur viktima e veprës
penale ndërhyn në proces me cilësinë e paditësit civil, duke kërkuar shpërblimin e dëmit
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të shkaktuar dhe rasti kur viktima e veprës penale merr rolin e viktimës akuzuese, duke
marrë pjesë si palë në proces, për të ndjekur akuzën private. Në këtë rast të fundit, viktima
akuzuese merr rolin e prokurorit në gjykim (KPPSh,neni 59) .
Në bazë të kësaj që thamë më lartë, hasim në dallimin tjetër mes këtyre dy
vendeve në atë që derisa në KPP të Kosovës, viktima është palë në procedurë penale,
ndërsa në KPP të Shqipërisë, viktima nuk njihet si palë në procedurë penale, në
përjashtim të disa rasteve të cekura më lartë.

2.6.2. Mbrojtja juridike e viktimave sipas legjislacionit të Maqedonisë
Sa i përket viktimave dhe mbrojtjes juridike të tyre në legjislacionin penal të
Maqedonisë duhet të potencohet se ky legjislacion është më shumë i fokusuar në drejtim të
kryerësit të veprës penale, ndërsa roli dhe rëndësia e viktimës të cilën duhet ta gëzojë në
mbrojtjen e të drejtave të saj nuk është i theksuar. Kodi Penal i Republikës së Maqedonisë
në këtë kontekst, duke nisur nga përkufizimi i termit viktimë, është fare lehtë

e

konstatueshme se përkufizimi i termit viktimë nuk është i paraqitur fare në pjesën e
përgjithshme të këtij kodi. Në këtë rast, është e nevojshme të theksohet se edhe në shumë
vende tjera me sistem kontinental, duke përfshirë këtu edhe Republikës e Kosovës e
Shqipërisë, është e ditur se Kodet Penale të këtyre vendeve përmbajnë dy pjesë, pjesën e
përgjithshme dhe pjesën e posaçme. E gjithë pjesa e përgjithshme e KPRM ka të bëjë
kryesisht me kryerësin si dhe me të drejtat e tij. Në këtë aspekt, nëse merret parasysh neni
31 i KPRM mund të kuptohet që qëllimet e vetme të dënimit janë retribuimi, parandalimi
specifik dhe i përgjithshëm i kryerësit ta përsërisë veprën penale si dhe ndalimi i të tjerëve
ta kryejnë të njëjtën apo vepra tjera dhe rehabilitimi i kryerësit (KPRM, neni 31).
Kompensimi i viktimës nuk përmendet si qëllim i dënimit.
Është e rëndësishme të theksohet se në krahasim me KPRSh dhe KPRM , Kodi
Penal i Republikës së Kosovës është i paraqitur më përparimtar, ngase si qëllim të dënimit
parasheh edhe kompensimin e viktimave për humbjet ose dëmet e shkaktuara nga vepra
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penale. Në Republikën e Shqipërisë qëndron edhe më keq puna, ngase nëse ndalemi në
kapitullin e dënimeve nuk cek në asnjë dispozitë qëllimin e dënimit. Duhet të theksohet se
Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë në as edhe një pjesë të tij nuk përqendrohet në
mbrojtjen juridike të viktimave.
Ndërsa, sa i përket Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë, është e nevojshme të
theksohet se kuptimi më i përafërt me atë të viktimave është i paraqitur në nenin 99 të
KPRM, i cili nen bën fjalë për të drejtën e personit të dëmtuar që të kërkojë restituimin e
pronës së tij (KPRM, neni 99). Ky nen paraqet gjithçka që ka ky kod për viktimat dhe
mbrojtjen juridike të tyre.
Gjatë analizimit të KPRK, KPRSh, si dhe KPRM, termi i përafërt me termin
viktimë që paraqitet person i dëmtuar, mendoj se në aspektin logjik dhe kuptimor është disi
më i ngushtë se sa termi “viktimë”, kjo për faktin sepse përqendrohet më shumë në
kompensimin material.
Nëse e analizojmë pak këtë terminologji termin person i dëmtuar që përdoret edhe
në KPRK edhe në KPRSh e njëjtë edhe në KPRM është në një mënyrë më i ngushtë se
termi “viktimë” ngase kufizohet vetëm për ata persona që kanë pësuar dëm materialisht
është i orientuar kompensimin material.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Çështja e viktimave është një ndër çështjet më të ndjeshme të shoqërisë. Duke marrë
për bazë se viktimat jo gjithherë gëzojnë mbrojtje juridike të mjaftueshme në shoqërinë
tonë, shton interesin e gjithë neve për studim dhe për të dhënë kontributin e tyre në këtë
kategori kaq të ndjeshme të shoqërisë sonë.
Zgjedhjen e kësaj teme për punim diplome më ka bërë që ta zgjedhë edhe
shqetësimi i gjithëmbarshëm njerëzor nga viktimizimi, pastaj edhe nga fakti se nuk është
trajtuar edhe sa duhet kjo problematikë. Mirëpo edhe nëse do të trajtohej nga e gjithë
njerëzimi përsëri nevoja për trajtim është e domosdoshme, ngase me evolucionin në kohë
ndryshon edhe viktimizimi dhe qasja për mbrojtjen ndaj tyre. Hulumtimet, kërkimet dhe
studimi për viktimat janë gjithmonë nevojë e kohës për një mbrojtje më të mire
Viktimave të krimit, pa marrë parasysh se sa i kushtohet mbrojtje juridike, asnjëherë
nuk mund të kompensohen mjaftueshëm, ngase humbja apo dëmin që e kanë pësuar nuk
mund t’a zëvendësojë të mirën e humbur.
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4. METODOLOGJIA
Gjatë këtij hulumtimi do të mundohem që metodat të ja përshtatë objektit të studimit
në mënyrë që punimi te jetë profesional, i kompletuar dhe me benifitet e tij. Metodat që i
kam zgjedhur në këtë punim janë metoda historike, metoda juridike, metoda statistikore dhe
ajo krahasuese .
Metoda statistikore - kjo metodë do të përdoret me qëllim të mbledhjes dhe analizimit
të të dhënave në lidhje me tematiken e punimit, ku do te paraqiten të dhënat në mënyrë më
të qartë dhe të kuptueshme.
Metoda krahasuese - kjo metodë do të përdoret për konstatimin e ngjashmërive dhe
ndryshimeve në lidhje me viktimat dhe mbrojtjen juridike te tyre në mes legjislacioneve te
ndryshme që do ti marrim për hulumtim me qëllim për të konstatuar përparësitë apo
mangësitë konkrete të sistemeve juridike që përfshihen në studim.
Përveç metodave të lartcekura, nëse gjatë punës shihet e nevojshme dhe nëse kjo
kontribuon që hulumtimi të jetë sa më profesional do të përdoren edhe metoda të tjera.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1

Prezantimi i rezultateve
Gjatë hulumtimit tim në Zyrën për Ndihmë dhe Mbrojtje të Viktimave, cila

funksionon në kuadër të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, kam rezoltuar në këto të dhëna
në lidhje me viktimat dhe mbrojtjen e tyre nga mbrojtësit e viktimave.

Tabela 1. Statistikat e numrit të viktimave dhe veprave penale të menaxhuara nga Mbrojtësit e
Viktimave në të gjitha regjionet : Shtator 2017 – Gusht 2018
Llojet
Veprave

Regjioni i
Prishtinës

Regjioni
i
Ferizajit

Regjioni
i Gjilanit

Regjioni
i
Prizrenit

Regjioni
i
Gjakovës

Regjioni
i Pejës

Regjioni i
Mitrovicës

Total

Dhunë
Familjare
Trafikim me
Njerëz
Keqpërdorim
seksual
i
personave
nën moshën
16 vjeç
Sulm
Seksual
Dhunim

260

160

165

172

139

230

242

1368

29

5

3

6

4

5

9

61

24

11

8

4

4

4

7

62

\

6

2

\

\

4

4

31

14

6

3

\

\

4

4

31

Mundësim
në
Prostitucion
Grabitje

\

\

\

\

\

\

\

\

\

2

\

1

\

6

\

9

21

\

\

\

\

3

\

24

5

2

\

4

1

2

3

17

Tentim
vrasje
Tentim
dhunimi
Të tjera

4

\

\

\

2

11

6

23

2

\

\

\

\

1

3

6

6

2

6

2

16

5

9

46

Gjithësej

365

194

187

189

166

273

290

1664

Shkelje
urdhërit
mbrojtës
Vrasja

e

e

(marrë prej, https://prokuroria-rks.org/psh/zmnv , me dt. 11.02.2021)
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Në tabelën nr. 1 janë paraqitur të dhënat lidhur me numrin e viktimave dhe llojet e
veprave penale nga të cilat kanë rezoltuar këto viktima. Në bazë të këtyre statistikave,
dhuna në familje është vepra kryesore nga e cila rezulton numri më i madh i viktimave për
vitin 2017-2018.
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Tabela 2. Statistikat e numrit të viktimave dhe veprave penale të menaxhuara nga Mbrojtësit e
Viktimave në të gjitha regjionet : Tetor 2018 – Shtator 2019
Llojet
veprave

Dhunë
Familjare
Trafikim me
njerëz
Vrasja

e Regjioni i Regjioni
Prishtinës i
Ferizajit

Regjioni
i
Gjilanit

Regjioni i Regjioni
Prizërenit i
Gjakovës

Regjioi
i Pejës

Regjioni i Total
Mitrovicës

210

144

207

132

103

210

180

1186

14

\

3

3

\

1

6

27

0

1

2

3

1

2

\

9

Tentim
9
vrasje
Keqpërdorim 22
seksual
i
personave
nën moshën
16 vjeç
Sulm Seksual \

\

\

\

\

5

1

15

12

4

\

\

2

2

42

\

\

\

8

2

6

16

Dhunim

6

10

\

\

\

6

52

Keqtrajtim
\
Seksual
Mundësim në \
prostitucion

3

4

5

\

\

\

12

\

\

\

\

2

\

2

Grabitje

\

\

\

4

\

10

\

14

Pornografi
me femije
Të tjera

1

\

\

\

\

\

10

\

\

\

\

\

1

46

Gjithësej

296

177

232

149

119

249

213

1435

30

2

(marrë prej, https://prokuroria-rks.org/psh/zmnv , me dt. 11.02.2021)

Në tabelën nr. 2, njëjtë si në tabelën e mësipërme, janë paraqitur të dhënat lidhur me
numrin e viktimave dhe llojet e veprave penale nga të cilat kanë rezoltuar këto viktima. Në
bazë të këtyre statistikave, dhuna në familje vazhdon të kryesojë sa i përket numrit më të
madh të viktimave të shënuara edhe gjate vitit 2018-2019 .
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5.2. Analizimi i rezultateve
Nga rezultatet e paraqitura më lartë me statistikat për numrin e viktimave në
Regjionet përkatëse dhe me llojet e veprave penale nga të cilat kanë rezoltuar këto viktima,
del se prej vitit 2017 e deri në vitin 2019, shkaktar kryesor që ka shënuar numrin më të
madh të viktimave është pikërisht dhuna në familje. Edhe pse numri alarmant i dhunës në
familje prej vitit 2017 e deri në vitin 2019 ka shënuar rënie, ku nga tabelat e mësipërme po
shohim se deri sa gjatë vitit 2017- 2018, numri i viktimave nga dhuna në familje ishin
1368, ky numër në vitin 2018-2019 ka rënë në 1186. Mirëpo, përsëri janë numra alarmant
të viktimave dhe është mjaft shqetësuese për shoqërinë tonë, ngase familja është celula bazë
e shoqërisë nga e cila varen edhe raportet në shoqëri. Nëse në familje nuk ekziston një
frymë e mirë dhe tolerante, por ekziston mostoleranca e përçarja atëherë kjo reflekton edhe
në raportet në shoqëri, ku bënë që të rriten veprat antiligjore. Andaj thuhet se, familja e
shëndoshë është edhe shoqëri e shëndoshë.
Nga raportet e ndryshme të publikuara lidhur me dhunën në familje, shohim se në
të shumtën e rasteve si viktimë e dhunës në familje paraqiten femrat, e pas tyre kryesojnë
edhe fëmijët. Dhuna në familje zakonisht vjen si pasojë e problemeve të natyrave të
ndryshme e që e kanë ndikimin e tyre edhe në raportet në familje. Si shkaqe që sjellin edhe
dhunën në familje mund të jenë stresi i shumtë, përdorimi i substancave narkotike, varfëria,
papunësia e faktorë të tjerë.
Në këtë kontekst është e rrugës të ceket edhe e dhëna se dhuna në familje nuk
nënkupton vetëm keqtrajtimin fizik por edhe atë emocional. Është e njohur se në shoqërinë
tonë, personat e gjinisë mashkullore e ndjejnë egon për dominim dhe zotërim në raport me
personin e gjinisë femërore, në këtë kontekst të mospajtimeve të natyrave të ndryshme bënë
që këta persona ta shfaqin dhunën ndaj personave të gjinisë femërore. Dhuna fizike e njërit
prind mbi tjetrit ka ndikimin e vet negativ tek fëmijët në këtë rast që paraqiten si viktimë e
dhunës emocionale dhe mendore.
Përveç dhunës në familje, si shkaktar i një numri të konsiderueshëm të viktimave,
nga tabelat e mësipërme shohim se janë të paraqitura edhe vepra tjera penale që shkaktojnë
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viktima të konsiderueshme në numër. Vepër e tillë është edhe keqpërdorimi seksual i
personave nën moshën 16 vjeç. Një vepër mjaft e rëndë që shkakton edhe viktima të
ndjeshme. Ku viktimat e

ndjeshme janë të përcaktuara dhe i mbron edhe Kodi Penal i

Republikës së Kosovës. Është shumë shqetësuese fakti lidhur me pasojat dhe keqtrajtimi që
i bëhet viktimave më këtë vepër penale. Edhe ky lloj i veprës penale për fat të mirë ka
shënuar rënie prej vitit 2017 e deri në vitin 2019. Më konkretisht gjatë viteve 2017-2018,
numri i viktimave nga kjo vepër penale ishte 62, ndërsa gjatë viteve 2018-2019, numri i
viktimave nga kjo vepër penale kanë rënë në 42. Shpresojmë që vitet në vijim të jenë edhe
më të mbara lidhur me rënien në numër të viktimave nga kjo vepër kaq e rëndë.
Tabelat e paraqitura më lartë bëjnë të ditur se trafikimi me njerëz, dhunimi e sulmi
seksual gjithashtu janë vepra që kanë karakterizuar vitet e përmendura për analizë lidhur
me shkaktimin e viktimave gjatë këtyre viteve. Gjithashtu, edhe veprat kundër jetës dhe
trupit, siç janë vrasja dhe tentim vrasja gjatë këtyre viteve kanë shkaktuar viktima. Duke
ditur rrezikshmërinë dhe pasojat për viktimat që shkaktojnë këto vepra penale, fat i mirë
është që prej vitit 2017 e deri në vitin 2019 kemi rënie të numrit të viktimave nga këto
vepra penale .
Nga statistikat në këto tabela shohim se ekzistojnë edhe disa vepra që janë
karakteristike vetëm për një vit specifik, por e njëjta nuk prodhon viktima vitin e ardhëm
apo vitin që ka shkuar. Shembull i tillë është vepra e pornografimit me fëmijë, ku është
shfaqur gjatë viteve 2018-2019, ndërsa e njëjta nuk ka qenë prezentë në vitet 2017-2018.
Sa i përket shtrirjes dhe përhapjes së viktimave, nga tabelat e mësipërme vërehet si
numri më i madh i viktimave është i koncentruar në Regjionin e Prishtinës. Kjo edhe e
pritshme, ngase është e njohur se qendrat dhe vendbanimet me dendësi të madhe të
banorëve kanë edhe numër më të madh të viktimave.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Viktimat dhe mbrojtja e tyre në ditët e sotme janë bërë shqetësim i madh i shoqërisë
bashkëkohore. Kjo po ndodh ngase në gjithë botën po rritet numri i viktimave çdo ditë e më
shumë. Diversitetet kulturore, papunësia, varfëria, po nxisin migrimet e shumta, në të cilat
migrime po është i pranishëm edhe trafikimi me qenie njerëzore. Papunësia dhe varfëria
pastaj po bëhen terren i përshtatshëm edhe për çrregullimet dhe problemet në familje, nga
të cilat rezulton edhe dhuna në familje dhe shtimin e viktimave të kësaj kategorie, fakt ky i
paraqitur nga rezultatet e mësipërme.
Kodet penale në vendet që kanë sisteme kontinentale, përfshirë këtu edhe vendin
tonë, Shqipërinë e Maqedoninë, dispozitat e tyre më shumë janë të përqëndruara tek
kryerësi i veprës penale, ndërsa për viktimën nuk i kushtojnë rëndësinë që duhet. Madje
nuk përkufizohet as termi viktimë. Në këtë aspekt, rekomandoj që, në aspektin legjislativ të
ndërmerren nisma në amandametimin e Kodeve Penale duke përfshirë termin viktimë si dhe
të ekzistojnë më shumë dispozita që parashohin mbrojtjen juridike të viktimës.
Përkundër faktit se ekzistojnë shkrime, e broshura të ndryshme që përmbajnë informatë
e nevojshme për të drejtat e viktimave, numri i iniciativave të tilla duhet të vazhdoj edhe
më tej, ngase mund të paraqitet si mjet preventiv për viktimat që t’i realizojnë të drejtat e
tyre.
Nga rezultatet e paraqitura, pamë se numri më i madh i viktimave të krimit në vendin
tonë, paraqitet nga dhuna në familje. Dhuna në familje në vendin tonë mendoj se është kaq
shumë e përhapur nga fakti se, problemet e shumta socio-ekonomike në shoqërinë tonë,
kanë ndikimin e tyre në përkthimin; dhunë në familje. Kjo edhe ngase është mjedisi ku më
së shumti e kalojmë kohen, dhe se zmbrapsja e gjithë këtyre problemeve bëhet më shumë
në rrethin familjar. Kjo nga fakti se nga problemet e shumta ekonomike dhe sociale
paraqiten problemet në martesë, mes bashkëshortëve, pastaj kjo atmosferë në mes
bashkëshortëve ka ndikimin negativ edhe tek fëmijët. Në këtë aspekt, propozoj që nëse
bëhet përmirësimi i gjendjes ekonomike në vendin tonë mund të paraqitet si masë
preventive, në drejtim të zvogëlimit të numrit të viktimave nga kjo sferë në Kosovë.
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